Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 2

Issue 6

Article 37

6-10-2020

HISTORICAL AND LINGUISTIC ANALYSIS OF ONOMASTICS OF
SOGDIAN SOURCES
Shomansur Shakabilovich Shayakubov
Tashkent State University of Law PhD in history

Kudrat Davletbaevich Ibragimov
Tashkent State University of Law Senior Lecturer

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Shayakubov, Shomansur Shakabilovich and Ibragimov, Kudrat Davletbaevich (2020) "HISTORICAL AND
LINGUISTIC ANALYSIS OF ONOMASTICS OF SOGDIAN SOURCES," Scientific Bulletin of Namangan State
University: Vol. 2: Iss. 6, Article 37.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss6/37

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

HISTORICAL AND LINGUISTIC ANALYSIS OF ONOMASTICS OF SOGDIAN
SOURCES
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/
iss6/37

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

224

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 6-сон

СУҒДИЙ МАНБАЛАР ОНОМАСТИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ ТИЛШУНОСЛИК
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катта ўқитувчи
Аннотация: мақолада суғдий манбалар ономастик маълумотларининг этимологик
ва морфологик талқини асосида илк ўрта асрлардаги воқеа ва ҳодисалар, Ўрта Осиё
халқининг давлатчилик тизими анаъаналарининг тарихий-қиёсий тилшунослик таҳлили
амалга оширилган. Ёзма манбаларда акс этган суғд тилининг грамматик воситалари ва сўз
тузилишининг қонуниятларини тадқиқ этиш орқали ўзбек давлатчилигининг узоқ
тарихий босқичга эга эканлиги асослаб берилган.
Калит сўзлар: Суғд, конфедерция, ёзма манба, нумизматика, ономастика,
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Аннотация: в статье осуществлен историко-лингвистический анализ событий
раннего средневековья, традиций государственной системы народов Средней Азии на основе
этимологического и морфологического анализа сведений ономастики согдийских
источников. Исследованы закономерности граматических средств и словосочетаний
согдийского языка, нашедших свое отражение в согдийских письменныхъ памятниках.
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Abstract: the article provides a historical and linguistic analysis of the events of the early
Middle Ages, the traditions of the state system of the peoples of Central Asia based on the etymological
and morphological analysis of the information of onomastics of Sogdian sources. Исследованы
закономерности граматических средств и словосочетаний согдийского языка, нашедших свое
отражение в согдийских письменныхъ памятниках.
Key words: sogd, confederation, written source, numismatics, onomastics, hydronym,
etymology, phonetics, morphology, spelling.
Суғд (грек. Σογδιανή, лот. Sogdiana) – Ўрта Осиёнинг Зарафшон ва Қашқадарё
воҳаларида шаклланган ҳудудлардан бири, илк ўрта асрларда Турк хоқонлигига тобе
ярим автоном конфедератив тузилма сифатида нафақат минтақанинг, балки Шарқий
Туркистон, Хитой ва Мўғулистон халқларининг маданиятида муҳим роль ўйнаган.
Страбоннинг маълумотларига кўра Суғд чегаралари жанубда Окс (Waxšu – Амударё),
шимолда Яксартнинг юқори оқимларигача чўзилган (қадимги эрон тилида Yāxšartā
– “Тез оқувчи”, Сирдарё)[1, б.3-10].
Ўрта асрлар араб ва форс тарихчилари ҳамда географлари баъзида Зарафшон
дарёсининг ўрта оқимидаги водийни (Самарқанд Суғди билан бирга), баъзида ушбу
дарёнинг бутун воҳаси, Бухоро, Қашқадарё воҳаларини Жанубий Суғднинг (Кеш,
Шаҳрисабз) ва Нахшаб (Қарши шаҳри) марказлари билан бирга Суғд номи билан
атаганлар.
Зарафшон гидроними (халқ этимологияси бўйича – “Олтин сочувчи”)
манбаларда фақатгина XVIII асрдан бошлаб учрайди. Ўрта асрлар муаллифлари уни
“Суғд дарёси” ёки “Бухоро дарёси” деб номлаганлар. Александр Македонский
истилоси даври тарихчилари ҳамда Страбон ва Клавдий Птолемей дарёни қадимги
суғд тилидаги Nāmīka ёки Nāmiča – “машҳур, эъзозланувчи” сўзининг таржимасидан
олиб, Πολιτίμητος - “эътирофга эга” деб атаган бўлишлари эҳтимолдан ҳоли эмас[2,
б.132-133]. Аҳамоний шохларининг қадимги форс ёзувларида Суғд “Sugda”, “Suguda”
шаклида учрайди.
Бу мамлакат зардуштийларнинг муқаддас китоби “Авесто”да ҳам gāuum yim
suγdō šayianəm “Гава-суғдлар яшайдиган юрт” деб таъкидланган[3, б.107].
Суғдда VI-VIII асрлардаги давлат тизимининг сиёсий хусусияти ҳақида турли
фикрлар билдирилган. Суғдча, хитойча, кейинроқ эса, араб тилли манбаларнинг
маълумотларига кўра бу даврда Турк хоқонлигининг сиёсий назорати остида нисбий
мустақил ҳолда Суғд конфедератив давлат тузилмаси амал қилган. Унда бир муддат
Кеш ҳокимлиги, 650 йиллардан бошлаб Самарқанд етакчилик қилган. Бухоро
воҳасида Самарқанд ихшидлари (суғд. xšēδ, əxšēδ, xšēwan) хонадони билан яқин
қариндош “Ань чжаоу”лари бир неча юз йил (“йигирма икки авлод”) давомида
ҳукмрон бўлганлар. Кеш эса VII аср ўрталарида Самарқандга (суғд. sm’rknδh,
sm’’rknδh) итоат этиб, ихшид Шишпир (хит. Ша-ше-пи) ҳукмронлиги тугаган, ундан
кейин Кешда ҳокимиятга келган Шиагйе (Che-a-ho) Вархуманга тобе бўлган. Ихшид
Шишпир (šyšpyr- “Дин тарғиботчиси”) исми 642 йил Хитой императорига юбориган
элчилар билан боғлиқ ҳолда хитой йилномаси Таншуда учрайди. Хитой
муаллифлари Сюань-Цзан ва Хой Чаолар Суғднинг марказий ва маҳаллий
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мулкларининг ўзаро поғоналашган итоат тизими ҳақида етарли маълумот
қолдиришган. Суғдча Муғ тоғи ҳужжатларида ҳам Суғднинг конфедератив
давлатчилик тизими ҳақида хулоса берувчи бой маълумотларни кўриш мумкин.
VII аср охирги чораги – VIII биринчи ярми Суғд тарихини ўрганиш ҳамда суғд
тили, суғд палеографияси ва суғд ёзуви шаклларини тадқиқ этишда 1933-1934йиллларда Муғ қалъасида жойлашган қаср харобаларидан топилган суғд
ҳужжатлари ва хатлари (терида, хитой қоғозида ва тол ёғочида ёзилган) катта
аҳамиятга эга ҳисобланади [4].
В.А.Лившицнинг таъкидлашича, Суғднинг учта асосий қисми – Самарқанд
Суғди (Марказий), Бухоро Суғди (Ғарбий) ва Қашқадарё Суғди (Жанубий)нинг суғд
тилида сўзлашувчи аҳолиси ўзларини ягона халқ деб ҳисобламаганлар[5]. Муғ
ҳужжатларида фақатгина Самарқанд Суғди аҳолиси (самарқандликлар ва
панжикентликлар), pwx’r “бухороликлар, kšy’n’k “кешликлар” (Жанубий Суғд
аҳолиси) ва ’strwšnyk “уструшоналиклар”дан фарқли равишда суғдликлар деб
номланади[6, б.195, 209, 211, 221].
VII аср ўрталарида Суғд тахтига подшо Вархуман (суғдий матнларда βrxwm’n,
’βrxwm’n - “Эзгу фикр эгаси”) келади. 1964 йилда Афросиёбда очилган деворий
суратларда у тааллуқли уруғ номи - ’wnš (Унаш) акс этган. Уруғ номи “Унаш”
Самарқанд подшоси Мастич тангаларида ҳам учрайди. Шунингдек, Самарқанд
ҳукмдори сифатида Хитой манбаларида исми хитойча Дусуботи (Катта бошлиқ)
шаклида ифодаланган Тукаспадак (Twk’sp’δ’k) ҳақида ҳам маълумот учрайди. 696-698
йилларда унинг тахт вориси сифатида хитой манбаларидаги Ninje-shi-shi “мамлакат
бошқарувчи” тўғри келади[7, б.311]. VII аср охирларида эса Вархуман алоқадор
бўлган “Унаш” уруғи вакили подшо Мастич (m’stc) тахтни ўз қўлига олади
(тангаларда - m’stc ’wnš MLK’)[8, б.142].
VII аср охирлари – VIII аср биринчи ярми Суғд тарихида оғир давр бўлди. Араб
қўшинлари Эронни босиб олиб, Ўрта Осиёга кириб келди. Араб тарихчилари ва
географларининг асарлари ушбу даврга оид асосий манбалар ҳисобланади. 700 йилда
Тархун Самарқанд тахтини эгаллайди (хит. T’uhung, араб. Тархун, суғд. Trxwn MLK’
“подшо Тархун” – тангаларда ҳамда Муғ тоғидан топилган никоҳ шартномаси Nov-3,
Nov-4да учрайди)[9, б.63-65]. Тархун оқсоқоллар йиғини томонидан тахтдан
туширилгунга, яъни 710 йилнинг охирларига қадар мамлакатни бошқаради.
Тархуннинг икки ўғли эса Панжикент ҳокими Деваштнинг (δyw’štyc) қарамоғида
қолади. Шу сабабли ҳам у кейинчалик Суғд тахтига давъвогарлик қилади[10, б.32].
710 йилда Суғд подшоси Самарқанд ҳукмдори этиб Ғурак (’wγrk – “Кучли,
бақувват”) тайинланган. 712 йили Қутайба ибн Муслим томонидан Самарқанд
эгалланганда Ғурак “Суғд подшоси” унвонини сақлаб қолган ҳолда ўз қароргоҳини
Иштихонга кўчиришга мажбур бўлади. Ҳаттоки ўз номидан танга чиқаради ва Суғд
подшоси сифатида 737-738 йилларгача ҳукмронлик қилади[11, б.61]. 738-750 йилларда
ҳукмронлик қилган унинг ўғли Тургарнинг (twrγ’r MLK’) исми ҳам кўплаб тангаларда
учрайди.
III – VIII асрларда Суғдда зардуштийлик дини кенг қулоч ёзди. Суғд
календаридаги кунларнинг номланиши Авесто билан боғлиқ бўлиб, ўзида Кичик
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Авесто худолари исмларини жамлаган. Ушбу номларнинг шакллари ўзида Суғд
тилининг тарихий фонетикасига хос бўлган ўзгаришларни акс эттиради. Кунларнинг
номланишида қадимги форс тилидан кириб келган rwc (rōč) сўзининг тез-тез учраши
Суғдда ахамонийлар давридаёқ Авесто календари жорий этилганлигига ишора
қилади[12, б.149-166] Жумладан, 2-кун номи – xwmn’ rwc (муғ ҳужжатлари), суғдий
моний матнларида - xwmn’ (h) – “Эзгу фикр” куни, деган маънони англатади.
Панч ҳукмдорлари тангаларининг алоҳида гуруҳини ташкил қилувчи аёл
нишони билан чиқарилган тангалар топилган. Тангаларда “Нан (а)” исми ва “хонадон
бекаси” унвони келтирилган (nnmnpn).
В.Б.Хеннинг “Нана бу илоҳий аёл-маъбуда исми бўлиб, бу ном билан келган
тангалар Деваштичга тегишлидир, чунки Деваштич Суғд ижтимоий, сиёсий ва
иқтисодий ҳаётида катта нуфузга эга бўлган ҳукмдордир”, дея таъкидлайди[13, б.24].
Лекин масаланинг иккинчи томони бор. Деваштич ҳукмрон сулола вакили
ҳисобланмаган ва танга чиқариш ҳуқуқига эга бўлмаган. Н.В.Дьяконов ва
О.И.Смирновалар
“Нана”
маъбудаси
Панчнинг
ҳомийси
бўлган,
деб
ҳисоблайдилар[14, б.74-82].
В.А.Лившицнинг 2010 йилда нашр этилган “Парфянская ономастика”
тадқиқотида Нисадан топилган Парфия ёзуви (эрамиздан аввалги II-I асрлар), ҳамда
эпиграфик ёдгорликларда (эрамиздан аввалги II аср ва эрамизнинг V асри), Парфия
моний матнларида, юнон, лотин ва бошқа тилларда битилган манбалардаги шахсий
исмлар билан боғлиқ йирик материал (710 та шахсий исм) таҳлил этилган. Парфия
ономастикасида шахсий исмлар сифатида кишининг ижтимоий келиб чиқишини
англатувчи - Āzn “Знатный”, унинг физик ва психик хусусиятлари – Arwast “Кучли”,
Raxš “Қизил”, касби – тахаллуси Pāč “Ошпаз”, шунингдек унинг ҳаётий шароитлари
билан боғлиқ – Apētōhm “Етим” ва туғилган вақтига оид – Wafrak “Қорли” (қишда
туғилганлиги) ҳақидаги апеллятивлар жамланган. Шахсий исмлар сифатида
ҳайвонларнинг (жумладан, афсонавий) ва ўсимликларнинг номларидан – Gōr
“Ёввойи эшак”, афсонавий қуш Sēnak, Wardak “Атиргул; Гул”, тошлар, минераллар,
тақинчоқлар номи – Margarit “Жемчуг” (эркаклар исми), Mānίk “Маржон”
кабилардан ҳам фойдаланилган[15, б.53-168].
Муғ ҳужжатларига мурожаат қилсак, унинг таркибидаги Nov.3 ва Nov.4
рақамли ҳужжатларда Уттагин исмли турк йигити билан Дуғудғунча исмли суғд қизи
ўртасидаги никоҳ битими қайд этилган. Бу ҳол туркларнинг қадимги Суғд
мамлакатидаги мавқеини, туркий ва суғд халқларининг ўзаро яқин алоқаларини
намойиш қилади. Қолаверса, шартномада акс этган гувоҳлардан бири Нивудак Вурз
ўғли, иккинчиси эса Чакушак Нанич ўғли Уттакин вакиллари. Бу икки шахс Nov.4
дагина масъул ҳолда иштирок этган, қолганлари эса келин Дуғдғунчанинг вакил
гувоҳлари - Скатч Шишич ўғли, Чахрен Ромич ўғли, Шав Махак ўғли[10, б.40].
Кўринадики, Ўрта Осиё халқлари оила-никоҳ ҳуқуқларининг амалда ҳозиргача давом
этиб келаётган шаклларининг тарихан илдизи жуда қадимий даврларга бориб
тақалади.
Тўпламга кирувчи В-8 рақамли ер ҳарид қилиш ҳақидаги ҳужжатда Суғд
вилоятларидан бири бўлган Вахт подшоси ва Панч ҳукмдори деб таъкидланган Чакин
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Чур Билга исмли шахс қарийиб 15 йилдан зиёд вилоятда ҳукмронлик қилганлиги
ҳақида гап боради[10, б.13-15]. Бу ҳукмдор Панчнинг Деваштичдан олдинги ҳокими
бўлиб, туркий аҳоли орасидан чиққан.
В-8 ракамли ҳужжат “Бу йил Вахт подшоси Панжикент ҳокими Чакин Чур
Билка, Бичут ўғли ҳукмронлигининг 15 йилидир”-деган жумла билан бошланади.
В.А.Лившицнинг таъкидлашича, ушбу жумладаги Билга сўзида туркий орфография
бўйича бошланғич харф “бет” ўрнига “пе” бўлиши, “л” ўрнида эса суғд алфавитининг
жарангли сирғалувчи тил олди товуши учун ишлатиладиган “ломед” ҳарфи
ишлатилиши лозим бўлган. Бироқ ҳужжат котиби бу ўринда суғдий “бе” ҳарфи
билан туркий “б” товушини ифодалаган “л” ўрнига суғдча “д” учун ишлатиладиган
белгидан фойдаланган[6, б.46]. Котиб Чакин Чур Билга исмини туркий талқинда
берган, яъни bilga сўзини суғдча bylk шаклида ёзган[16, б.41]. Бу ҳол котибнинг турк
руний ёзувидан хабардорлигини намоён этади.
Бугунги кунда Муғ тоғи суғд ҳужжатлари француз тарихчилар Ф. Грене ва Э. де
ла Весьиерлар томонидан қайта ўрганилди[17, б.155-196]. Ушбу тадқиқотчилар В.А.
Лившиц, О.И. Смирнова каби суғдшунослар томонидан 1960-йилларда чоп этилиб,
илм аҳлига танитилган Муғ тоғи суғдий ҳужжатларидаги янглиш ёки мунозарали
ўқилган сўзларга янгича талқинлар бердилар. Жумладан, улар В.А. Лившиц
томонидан Б-13, Б-2, Б-15, А-16 рақамли Муғ тоғи ҳужжатларида учраб, Литпир ёки
Дитпир шаклида ўқилган ва шахс исми сифатида талқин қилинган сўзни “элтабар”
шаклида ўқиб, унинг туркий унвон эканлигини аниқлашди[18, б.31]. Лекин, уларнинг
матнларни палеографик тафтиш қилиб чиқарган хулосаларига баъзан қўшилиб
бўлмайди. Масалан, Панжикентда Деваштич ҳукмронлиги даврида Хахсар ҳокими
бўлган Афаруннинг исмини Афшун деб ўқишга ҳеч қандай асос кўрмадик. Зеро,
палеографик жиҳатдан ф ва š ҳарфлари суғд матнларида кескин фарқлидир[19, б.301302]. Шуни айтиб ўтиш керакки, суғдшунос олимлар М.Исҳоқов ва А. Отахўжаевлар
ҳам Афарун исмини Афшун шаклида ўқиш янглиш эканлигини таъкидлайдилар[20,
б.304].
VII асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб тангаларда исми акс этган биринчи Панч
ҳукмдори Гамаукйан (ёки Хамаукйан)дир: pncy MRY mwkyn. О.И.Смирнова эса
буни ўзгача –pncy MRYn mwkyn “Афшин Панча Амагйан”, деб изоҳлайди.
Бошқа бир тангада pncy MRY Bylk w “Панч ҳокими ҳукмдор Билга” каби
ибора учрайди. О.И.Смирнова эса уни Бадйан ёки Бадиан, деб изоҳлайди. Юқорида
таъкидланганидек, В.А.Лившиц Чакин Чур Билга 693 йилдан 708 йилгача, яъни
Деваштич Панчга ҳоким бўлгунига қадар Панч шаҳри ва вилоятини бошқарган, деган
хулосага келди[11, б.58].
Деваштич Йодхшетак ўғли бўлиб, Чакин Чур Билганинг ўрнини тахминан 709
йилларда эгаллаган (Муғ тўпламига кирувчи В-4 рақамли ҳужжат)[11, б.60]. Чамаси
Гамаукйан, Билга, Деваштичлар қариндош бўлмаган. Бундан эса ўз-ўзидан тахт
наслдан наслга ўтмаган, яъни Панжикент сулоласи мавжуд бўлмаган деган хулоса
келиб чиқади [21, б.16].
Умуман олганда, суғдча шахсий исмлар ўз таркибига бир ёки икки асосли
исмлар, теофор исмлар, аёллар исми ва патронимларни қамраб олади. Суғдча
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ономастик маълумотлар суғд тилининг грамматик воситаларини ва сўз тузилишиннг
қонуниятларини тадқиқ этиш имконини бериб, қиёсий-тарихий тилшунослик учун
муҳим аҳамиятга эга. Шахсий исмлар сўз брикмасининг энг архаик ва муқим
қатламларидан бири бўлиб, уларнинг талқини воқеа ва ҳодисаларни, маълум бир
халқнинг анъаналари, дини, тарихи ва дунёқарашини тушунишда ҳамда тилни
ўрганишдаги морфологик қонуниятларни тадқиқ этишда муҳим ва қизиқарли
саналади.
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